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Özet: Bu çal›flmada, kuzu rasyonlar›nda arpan›n bir bölümü yerine de¤iflik düzeylerde (% 0, % 8, % 16, % 23 ve % 32) düflük
tanen (% 0,7) içeren süpürge dar›s› (Sorgum = Sorghum vulgare) kullan›lmas›n›n canl› a¤›rl›k art›fl›, yem tüketimi, yemden
yararlanma, toplam kuru maddenin sindirilme dereceleri ve yapa¤› kalitesi üzerine etkileri incelenmifltir. Çal›flmada 2,5 ayl›k yaflta 45
bafl Akkaraman kuzu kullan›lm›fl ve deneme 56 gün sürdürülmüfltür. Araflt›rmada rasyonlara kontrol grubunda % 71 arpa, 1. grupta
% 62 arpa + % 8 sorgum, 2. grupta % 53 arpa + % 16 sorgum, 3. grupta % 48,3 arpa + % 23 sorgum ve 4. grupta ise % 41
arpa + % 32 sorgum kat›lm›flt›r. Çal›flmada kontrol, 1., 2., 3. ve 4. deneme gruplar›n›n deneme sonu ortalama canl› a¤›rl›klar›
s›ras›yla 29,76, 32,62, 37,80, 38,24 ve 37,72 kg olarak belirlenmifltir. Di¤er taraftan gruplardaki günlük ortalama canl› a¤›rl›k
art›fl› ise s›ras›yla 142, 199, 275, 273 ve 262 g olarak tespit edilmifltir. Her iki parametre aç›s›ndan kontrol ve 1. deneme grubu
aras›ndaki farkl›l›k istatistiksel aç›dan önemli bulunmam›flt›r. Ancak her iki gruba ait canl› a¤›rl›k ve günlük canl› a¤›rl›k art›fl›
de¤erlerinin 2., 3. ve 4. deneme gruplar›ndan önemli derecede düflük oldu¤u gözlenmifltir (P<0,05). Gruplarda ortalama konsantre
yem tüketimi s›ras›yla 873, 1184, 1484, 1417 ve 1440 g¸ kuru yonca tüketimi ise s›ras›yla 160, 129, 109, 102 ve 124 g olarak
gerçekleflmifltir. Gruplarda yemden yararlanma oran› s›ras›yla 6,148, 5,950, 5,396, 5,190 ve 5,496 kg, kuru maddenin sindirilme
derecesi ise % 62,18, % 71,38, % 68,09, % 71,25 ve % 69,00 olarak tespit edilmifltir. Kontrol grubuna ait kuru madde sindirilme
derecesi di¤er gruplardan düflüktür (P<0,01). Hip bölgesinden deneme bafl› ve deneme sonunda al›nan numunelerde yapa¤› kalitesi
belirlenmifltir. Sonuç olarak, arpan›n yerine rasyonlara % 16, % 23 ve % 32 oranlar›nda kat›lan düflük tanen içerikli sorgumun, canl›
a¤›rl›k art›fl›, yem tüketimi, yemden yararlanma ve toplam kuru maddenin sindirilme derecesini olumlu yönde etkiledi¤i kan›s›na
var›lm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: Besi performans›, kuzu, sindirilme derecesi, sorgum, yapa¤› kalitesi

The Effect of Replacing Different Levels of Sorghum vulgare with No Bran in Place of
Barley on Fattening Performance and Wool Quality in Akkaraman Lambs
Abstract: In this study, the effects of different levels (0%, 8%, 16%, 23% and 32%) of Sorghum vulgare (0.7%) containing low
tannen added to the rations of lambs in place of barley on live weight gain, concentrate consumption, feed efficiency, digestibility of
total dry matter of feeds and wool quality in lambs were examined. Forty-five 2.5-month-old Akkaraman lambs were used in the
study. The experiment lasted 56 days. The groups were fed 71% barley (control group), 62% barley + 8% sorghum (group 1),
53% barley + 16% sorghum (group 2), 48.3% barley + 23% sorghum (group 3), and 41% barley + 32% sorghum (group 4).
The average final weights were 29.76, 32.62, 37.80, 38.24 and 37.72 kg, respectively in the groups. The average live weight in
the control and group 1 was significantly lower than those of the other experimental groups (P < 0.05). The average daily live
weight gains of the groups were 142, 199, 275, 273 and 262 g, respectively. The average final weight and daily live weight gain
of the control group and group 1 were lower than those of the other experimental groups (P < 0.05). The average concentrate
consumption of the groups was 873, 1184, 1484, 1417 and 1440 g, respectively. The average feed consumption per kg of live
weight gain in the groups was 6.148, 5.950, 5.396, 5.190 and 5.496 kg, respectively. The digestibility rates of total dry matter
in the groups were 62.18, 71.38, 68.09, 71.25 and 69.00%, respectively. There were significant differences between the groups
in terms of digestibility rates (P < 0.05). The wool quality in samples obtained from the hip area was determined at the beginning
and end of the study. In conclusion, the addition of sorghum low containing tannen to the concentrates at the rate of 16%, 23%
and 32% has a positive effect on the live weight gain, feed consumption, feed efficiency and digestibility of total dry matter.
Sorghum addition has no similar effect on wool quality.
Key Words: Digestibility rate, fattening performance, lamb, Sorghum vulgare, wool quality
* Bu çal›flma Tar›m ve köy iflleri Bakanl›¤› taraf›ndan desteklenmifltir (TAGEM-IYAD-97-11-03-001)
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Girifl
Enerji bak›m›ndan zengin bir yem olarak
de¤erlendirilebilen süpürge dar›s›n›n (Sorgum= Sorghum
vulgare) kavuz k›sm›nda fazla miktarda tanen bulunmas›
besin maddelerinin de¤erlendirilmesini olumsuz yönde
etkilemekte, yem de¤erini düflürmektedir. ‹mik ve fieker
(1) ev süpürgesi elde etmek amac›yla yap›lan bitki üretimi
s›ras›nda yan ürün olarak ortaya ç›kan sorgumun kuru
maddesinde ham protein (HP), ham selüloz (HS), ham
ya¤ (HY) ve ham kül (HK) miktarlar›n› s›ras›yla % 11,22,
% 7,14, % 5,61 ve % 3,25 olarak belirtmifllerdir. Ayn›
çal›flmada (1) sözü edilen sorgumun tanen içeri¤inin
yüksek (% 2,72) oldu¤u ve besin maddelerinin
sindiriminin tanenden olumsuz yönde etkilendi¤i
bildirilmifltir. Pond ve ark. (2) ise sorgumun kuru
maddesinde HP, HY, HS, HK, total fleker ve niflasta
oranlar› s›ras›yla % 12,4, % 3,2, % 2,7, % 2,1, % 1,5,
% 79,6 olarak saptam›fllard›r. Sorgumun kurak ve s›cak
iklim flartlar›nda m›s›ra göre daha dayan›kl› oldu¤u ortaya
konulmufltur (2).
Tanenin rumen metabolizmas› üzerine olan etkisi
hayvan türleri aras›nda farkl›l›k göstermektedir. Keçilerin,
rasyonda bulunan % 8-10 düzeyindeki taneni tolere
edebildi¤i, bu oran›n s›¤›rlarda % 3-5, kanatl›larda ise %
1 oldu¤u bildirilmektedir (3).
Gaur ve Taparia (4), s›¤›r, keçi ve koyunlara ad libitum
olarak verilen kavuzlu sorgumun etkisini incelemifller ve
100 kg canl› a¤›rl›k için günlük ortalama kuru madde
tüketimini hayvan türlerine göre s›ras›yla 2,85, 3,17 ve
4,41 kg olarak bulmufllard›r. Araflt›r›c›lar (4) sorgumun
toplam sindirilebilir besin maddelerini (TDN) hayvan
türlerine göre s›ras›yla % 31,10, % 33,52 ve % 28,12;
sindirilebilir ham protein miktar›n› ayn› s›rayla % 1,08, %
3,23 ve % 1,28; sorgumun rumende kal›fl süresini ise
yine ayn› s›raya göre 110,7, 117,5 ve 102,7 saat olarak
tespit etmifllerdir.
Bilefliminde % 79 oran›nda arpa bulunan rasyonlar›n
ö¤ütülmüfl (grup 1), peletlenmifl (grup 2), k›r›lm›fl (grup
3) ya da arpan›n d›fl›ndaki ham maddelerin peletlendikten
sonra tane halindeki arpa ile kar›flt›r›larak (grup 4)
yedirildi¤i bir çal›flmada (5) erkek kuzularda günlük canl›
a¤›rl›k art›fl› s›ras›yla 295, 335, 335 ve 341 g; günlük
konsantre yem tüketimi 1195, 1247, 1377 ve 1299 g;
toplam (konsantre + kaba yem) yemden yararlanma oran›
ise 4,37, 4,01, 4,11 ve 4,10 kg olarak belirlenmifltir.
Ayn› çal›flman›n bir di¤er denemesinde ise (5) yap›s›nda
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arpa (% 62,08) ve sorgum (% 15,52) bulunan rasyonun
peletlenmifl halde (grup 1), ya da arpa ve sorgumun
d›fl›ndaki ham maddelerin peletlendikten sonra tane
halindeki arpa ve sorgum ile kar›flt›r›larak (grup 2)
verilmesi durumunda erkek kuzularda besi sonu ortalama
canl› a¤›rl›klar› s›ras›yla 33,27 ve 38,43 kg; günlük canl›
a¤›rl›k art›fl› 296 ve 350 g; günlük konsantre yem
tüketimi 1150 ve 1183 g; toplam (konsantre + kaba
yem) yemden yararlanma oran› ise 4,22 ve 3,66 kg
fleklinde gerçekleflmifltir.
Ayn› araflt›r›c›lar›n (5), erkek o¤laklarla yapt›klar›
benzer bir çal›flmada bilefliminde arpa (% 62,08) ve
sorgum (% 15,52) bulunan rasyonun ö¤ütülmüfl (grup
1), peletlenmifl (grup 2) ya da arpa ve sorgumun d›fl›ndaki
ham maddelerin peletlendikten sonra tane halindeki arpa
ve sorgum ile kar›flt›r›larak (grup 3) verilmesi durumunda
besi sonu ortalama canl› a¤›rl›klar› s›ras›yla 35,7, 43,3 ve
41,7 kg; günlük canl› a¤›rl›k art›fl› 159, 294 ve 263 g;
günlük konsantre yem tüketimi 1232, 1196 ve 1268 g
toplam (konsantre + kaba yem) yemden yararlanma oran›
ise 8,38, 4,39 ve 5,22 kg fleklinde belirlenmifltir.
Bu çal›flma izonitrojenik ve izokalorik esasa göre
haz›rlanan rasyonlarda arpan›n azalan miktar› yerine
kat›lan kavuzu al›nm›fl dolay›s›yla düflük tanenli sorgumun
Akkaraman kuzularda canl› a¤›rl›k art›fl›, yem tüketimi,
yemden yararlanma, toplam kuru maddenin sindirilme
derecesi ve yapa¤› kalitesi üzerine etkilerini belirlemek
amac›yla yap›lm›flt›r.
Materyal ve Metot
Lalahan Hayvanc›l›k Araflt›rma Enstitüsünde yürütülen
bu çal›flmada sütten kesilmifl ortalama 2,5 ayl›k yafll› 45
bafl Akkaraman kuzu kullan›lm›flt›r.
Çal›flmada kaba yem olarak kullan›lan yonca ile
konsantre yemin yap›s›na giren arpa Lalahan Hayvanc›l›k
Araflt›rma Enstitüsünden, arpan›n yerine kullan›lan
süpürge dar›s› (=sorgum) Tokat’›n Niksar ilçesinden;
ayçiçe¤i küspesi, kepek, kireçtafl›, vitamin ve mineral
karmas› piyasadan temin edilmifltir.
Araflt›rmada kontrol ve deneme gruplar›na
izonitrojenik ve izokalorik esasa göre haz›rlanan
konsantre yem Tablo 1’de gösterildi¤i flekilde verilmifltir.
Kontrol grubu konsantre yemlerinde kullan›lan arpan›n
azalt›lan oranlar› yerine deneme gruplar› konsantre
yemlerine artan miktarlarda (% 8, % 16, % 23 ve % 32)
sorgum kat›lm›flt›r.

H. ‹M‹K, fi. D. TUNCER, M. AYTAÇ, A. AYLANÇ

Tablo 1.

Araflt›rmada kullan›lan konsantre yemlerin gruplara göre bileflimi, %.

Yem maddesi

Arpa
Sorgum

Deneme gruplar›
Kontrol grubu

1

2

3

4

71

62

53

48,3

41
32

-

8

16

23

Kepek

15

15

15

11,7

8

Ayçiçe¤i küspesi

13

14

15

16

18

Vitamin + Mineral*

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Kireç Tafl›

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Tuz

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Metabolik enerji Mcal**

2,91

2,91

2,90

2,90

2,89

Ham protein %

14,52

14,50

14,48

14,43

14,48

*

5 kg kar›fl›mda yer alan (Tarvan Kat›k SB-5): A Vitamini 6.666.675 ‹.Ü., D3 Vitamini 666.670 ‹.Ü., E Vitamini 5.000 mg, Kalsiyum 929.000 mg,
Fosfor 603.000, Magnezyum 150.000 mg, Selenyum 125 mg, ‹yot 410 mg, Kobalt 300 mg, Demir 25.000 mg, Bak›r 5.000, Çinko 30.000
mg, Mangan 25.000 mg, Azot 100.000 mg ve Kükürt 36.000 mg d›r.
** Tablo 2 'den yararlan›larak hesap yolu ile bulunmufltur.

Deneme Düzeni: Araflt›rma her biri 9 bafl kuzudan
oluflan bir kontrol ve 4 deneme olmak üzere toplam 5
grup halinde yürütülmüfltür. Denemenin bafl›nda
hayvanlar iki gün arka arkaya tart›larak al›flt›rma dönemi
bafllang›ç a¤›rl›klar› belirlenmifltir. Kuzular, canl›
a¤›rl›klar› en yüksek olandan bafllanarak gruplara rastgele
da¤›t›lm›flt›r. Çal›flma 10 günlük al›flt›rma ve 56 günlük
deneme dönemi olmak üzere iki dönem halinde
gerçeklefltirilmifltir.
Hayvanlar›n Beslenmesi: Denemede grup yemlemesi
uygulanm›fl olup kaba ve konsantre yemler farkl›
yemliklerde tüketime sunulmufltur. Konsantre yem tüm
gruplara ad libitum, kaba yem ise günde hayvan bafl›na
175 g miktar›nda verilmifltir. Hayvanlar›n önünde temiz
içme suyu devaml› olarak bulundurulmufltur.
Canl› A¤›rl›k Art›fl› ve Yem Tüketiminin Belirlenmesi:
Canl› a¤›rl›k art›fl›n›n belirlenmesi amac›yla hayvanlar 14
günde bir aç olarak tart›lm›fllard›r. Bu süre içinde artan
yemler her gün tart›larak hayvanlar›n yem tüketimleri
tespit edilmifltir. Denemenin sonunda yine hayvanlar iki
gün arka arkaya tart›lm›fl ve bitifl canl› a¤›rl›klar›
belirlenmifltir.
Rasyonlar›n Ham Besin Madde Oranlar›n›n
Belirlenmesi: Çal›flmada kullan›lan konsantre yemlerin
ham besin maddede oranlar› A.O.A.C'de (6) bildirilen
yöntemlerle, ham selüloz miktar› ise Crampton ve
Maynard'a (7) göre tayin edilmifltir. Ayr›ca sorgumda
tanenler Folin-Denis solüsyonlar› kullan›larak Ankara

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›
laboratuvar›nda yap›lm›flt›r (6).

Yapa¤› Kalitesinin Belirlenmesi: Kuzulardan
denemenin bafl›nda sol, denemenin sonunda ise sa¤
taraftan son kostalar› ile açl›k çukurlu¤u aras›ndan yar›
otomatik makinalar ile al›nan yapa¤› numunelerinde
Lalahan Hayvanc›l›k Araflt›rma Enstitüsü Tiftik ve Yapa¤›
laboratuvarlar›nda uzunluk, uzunlu¤un varyasyon
katsay›s›, incelik, inceli¤in varyasyon katsay›s›,
mukavement, elastikiyet, medulla, kemp ve rand›man
analizi yap›lm›flt›r (8,9).
Sindirilme Derecesinin Belirlenmesi: Sindirilme
derecesinin tespitinde indikatör olarak asitte erimeyen kül
kullan›lm›fl (10), bu amaçla denemenin 35., 36. ve 37.
günlerinde her hayvandan rektal yolla ayr› ayr› al›nan d›flk›
örnekleri analize kadar derin dondurucuda saklanm›flt›r.
‹statistik Analizler: Araflt›rmada elde edilen verilerin
istatistiksel de¤erlendirilmesinde Varyans analiz yöntemi,
fark›n önemlilik kontrolü için ise Duncan testi
uygulanm›flt›r (11).
Bulgular
Konsantre yemin oluflumuna kat›lan yem maddelerinin
ham besin maddeleri ve enerji de¤erleri Tablo 2’de
gösterilmifltir. Araflt›rmada kullan›lan sorgumun tanen
içeri¤i % 0,7 olarak bulunmufltur.
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Tablo 2.

Konsantre yemlerin yap›s›na giren yem maddelerinin ham besin madde ve enerji de¤erleri.

Yem maddeleri
Arpa
Sorgum
Kepek
Ay Çiçe¤i, Küspesi

KM %

HP %

ME Mcal*

HS %

HY %

HK %

88,3
87,1
86,2
88,9

12
9,5
14
30

3,13
3,12
2,70
2,18

4,91
6,08
11,82
19,08

1,96
4,74
3,12
3,78

2,34
2,75
4,48
8,12

*Bu veriler Pond ve ark. (1995)’dan al›nm›flt›r.

Denemenin çeflitli dönemlerinde kuzulara ait ortalama
canl› a¤›rl›klar Tablo 3’de, günlük ortalama canl› a¤›rl›k
art›fllar› ise Tablo 4’de verilmifltir. Çal›flmada deneme
hayvanlar› taraf›ndan tüketilen günlük konsantre ve kaba
yem miktarlar› Tablo 5’de gösterilmifltir. Araflt›rmada
konsantre yemlerinde de¤iflik oranlarda sorgum bulunan
deneme gruplar› kontrol grubuna göre daha fazla yem
tüketmifllerdir.
Bu çal›flmada gruplarda 1 kg canl› a¤›rl›k art›fl› için
tüketilen konsantre ve kaba yem miktarlar› Tablo 6’da,

Tablo 3.

asitte erimeyen kül miktar›n›n indikatör olarak kullan›ld›¤›
sindirim denemesinde toplam kuru maddenin sindirilme
dereceleri Tablo 7’de gösterilmifltir.
Çal›flman›n bafl›nda ve sonunda al›nan yapa¤›
numunelerine ait kalite kriterleri Tablo 8’de verilmifltir.
Kontrol ve deneme gruplar›n›n yapa¤› numunelerinde
kemp k›l› gruplara göre s›ras›yla deneme bafl›nda 9, 7, 7,
5 ve 8, deneme sonunda ise ayn› grup s›ras›na göre 7, 8,
8, 6 ve 8 hayvanda belirlenmifltir.

Besinin çeflitli dönemlerinde gruplar›n ortalama canl› a¤›rl›klar, kg (n=9).

Dönemler

Deneme gruplar›

F

Kontrol grubu

1

2

3

4

De¤eri

Al›fl Bafl

19,14 ± 0,63

19,44 ± 0,77

19,59 ± 0,59

19,46 ± 0,63

19,65 ± 0,59

0,09

Besi Bafl

21,81 ± 0,82

21,48 ± 0,97

22,38 ± 0,79

22,94 ± 0,84

23,03 ± 0,65

0,69

14.Gün

24,98 ± 1,10

25,46 ± 1,34

26,53 ± 0,75

27,67 ± 1,18

27,52 ± 1,05

1,19

28.Gün

25,83 ± 1,23

27,82 ± 2,01

29,94 ± 1,47

30,90 ± 1,22

30,83 ± 0,92

2,39

42.Gün

26,50 ± 1,10b

30,98 ± 2,17b

33,73 ± 1,71a

34,11 ± 1,32a

34,02 ± 1,37a

4,29*

56.Gün

29,76 ± 1,66b

32,62 ± 2,58b

37,80 ± 1,79a

38,24 ± 1,63a

37,72 ± 1,91a

3,88*

a,b...: Ayn› sat›rda farkl› harfi tafl›yan de¤erler birbirinden farkl› bulunmufltur *(p<0,05).

Tablo 4.

Besinin çeflitli dönemlerinde günlük ortalama canl› a¤›rl›k art›fllar›, g (n=9).

Dönemler

Deneme gruplar›
Kontrol grubu

1

2

F
3

4

De¤eri

0-14.Gün

226±31,32

284±45,45

297±29,86

337±36,44

321±62,95

0,99

14-28.Gün

61±49,52

196±69,66

244±63,31

231±21,13

237±36,60

2,27

48±33,44b

28-42.Gün

225±49,89a

271±35,50a

229±28,26a

228±46,80a

4,85**

42-56.Gün

233±67,02

117±57,35

290±28,50

295±41,48

264±72,70

1,70

0-56.Gün

142±28,42b

199±38,95b

275±29,71a

273±23,43a

262±38,11a

3,28*

a,b...: Ayn› sat›rda farkl› harfi tafl›yan de¤erler birbirinden farkl› bulunmufltur *(p<0,05), **(p<0,01).
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Tablo 5.

Besinin çeflitli dönemlerinde günlük ortalama konsantre ve kaba yem tüketimleri *, g

Dönemler

Yemler

0-14.Gün

14-28.Gün

28-42.Gün

42-56.Gün

0-56.Gün

Deneme gruplar›
Kontrol grubu

1

2

3

4

Konsantre yem

951

1006

1184

1293

1276

Kaba yem

152

121

61

99

103

Konsantre yem

840

1152

1330

1434

1367

Kaba yem

160

131

110

106

140

Konsantre yem

854

1226

1519

1366

1484

Kaba yem

164

133

110

106

140

Konsantre yem

847

1352

1705

1576

1633

Kaba yem

163

129

138

102

147

Konsantre yem

873

1184

1484

1417

1440

Kaba yem

160

129

109

102

124

* Grup yemlemesi uyguland›¤›ndan istatistiksel analiz yap›lamam›flt›r.

Tablo 6.

Gruplara ait yemden yararlanma de¤erleri* 1, g.

Dönemler

Yemler

0-14.Gün

14-28.Gün

28-42.Gün

42-56.Gün

0-56.Gün

Deneme gruplar›
Kontrol grubu

1

2

3

4

Konsantre yem

4208

3542

3987

3837

3975

Kaba yem

673

426

306

294

321

Konsantre yem

13770

5878

5451

6208

5768

Kaba yem

2623

668

406

442

443

Konsantre yem

17792

5449

5605

5965

6509

Kaba yem

3417

591

406

463

614

Konsantre yem

3635

11556

5879

5342

6186

Kaba yem

700

1103

476

346

557

Konsantre yem

6148

5950

5396

5190

5496

Kaba yem

1127

648

396

374

473

* Bir kg canl› a¤›rl›k art›fl› için tüketilen yem miktar›,
1 Grup yemlemesi uyguland›¤›ndan istatistiksel analiz yap›lamam›flt›r.

Tablo 7.

Toplam rasyon kuru maddenin sindirilme derecesi, % (n=9).
Deneme gruplar›

F De¤eri

Kontrol grubu

1

2

3

4

62,18±1,75b

71,38±1,42a

68,09±2,15a

71,25±1,08a

69,00±1,10a

5,81**

a,b...: Ayn› sat›rda farkl› harfi tafl›yan de¤erler birbirinden farkl› bulunmufltur **(p<0,01).
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Tablo 8.

Gruplarda yapa¤› kalitesi ile ilgili de¤erler (n=9).
Deneme bafl›
Deneme gruplar›

Nitelikleri

Kontrol grubu

Uzunluk, Hauter1 mm

18,19 ± 1,03

2

1
20,01 ± 0,80

2
19,47 ± 0,90

F3
20,23 ± 0,67

4
20,09 ± 1,45

De¤eri
0,35

CV %

44,39 ± 2,17

42,59 ± 2,39

43,21 ± 1,95

43,19 ± 2,57

45,73 ± 3,74

0,23

Uzunluk, Barbe3 mm

22,53 ± 1,31

23,59 ± 0,92

23,01 ± 0,96

23,98 ± 0,62

22,46 ± 0,75

0,49

CV2 %

40,96 ± 3,15

37,66 ± 1,38

37,76 ± 1,48

36,52 ± 1,82

37,71 ± 2,87

0,54

‹ncelik, µ

25,93 ± 0,67

24,96 ± 0,85

26,48 ± 0,70

26,02 ± 0,47

26,60 ± 0,79

0,84

2

CV %

51,26 ± 1,85

53,87 ± 2,90

49,18 ± 7,79

51,79 ± 2,29

58,12 ± 2,34

1,96

Medulla, %

6,25 ± 0,85

4,32 ± 0,79

5,00 ± 0,94

5,05 ± 0,56

6,13 ± 1,20

0,85

Kemp, %

0,41 ± 0,16

0,16 ± 0,06

0,15 ± 0,04

0,15 ± 0,06

0,16 ± 0,09

1,36

Mukavement %

7,59 ± 0,51

7,62 ± 1,01

8,05 ± 0,83

8,84 ± 0,94

8,80 ± 1,09

0,47

38,46 ± 3,79

36,59 ± 2,74

40,86 ± 2,13

34,60 ± 2,05

34,53 ± 4,07

0,77

26,58 ± 2,07

25,61 ± 2,50

0,47

Elastikiyet, %

Deneme sonu
Uzunluk, Hauter1 mm
2

25,82 ± 1,66

24,32 ± 2,29

23,06 ± 1,44

CV %

46,54 ± 2,91

39,63 ± 3,51

50,66 ± 2,54

42,71 ± 3,11

45,61 ± 4,01

1,62

Uzunluk, Barbe3 mm

31,47 ± 1,93

28,07 ± 2,18

28,86 ± 1,45

31,40 ± 2,25

30,70 ± 2,56

0,58

CV2 %

40,78 ± 2,92

35,08 ± 2,69

41,17 ± 1,43

36,81 ± 2,57

38,18 ± 2,67

1,07

‹ncelik, µ

24,01 ± 0,59

23,24 ± 0,85

24,78 ± 0,64

23,67 ± 0,70

23,47 ± 0,54

0,79

2

40,81 ± 2,16b

44,90 ± 2,59a

38,36 ± 1,67b

36,43 ± 1,40b

41,99 ± 1,61b

2,86*

Medulla, %

CV %

3,93 ± 0,82

2,66 ± 0,49

2,83 ± 0,51

2,64 ± 0,34

2,48 ± 0,28

1,25

Kemp, %

0,30 ± 0,18

0,17 ± 0,09

0,12 ± 0,03

0,08 ± 0,016

0,06 ± 0,019

1,02

Mukavement %

4,24 ± 0,56

4,57 ± 0,80

4,57 ± 0,80

3,86 ± 0,50

4,75 ± 0,73

0,38

Elastikiyet, %

28,49 ± 2,37

26,07 ± 2,18

26,07 ± 2,18

23,95 ± 2,81

28,04 ± 2,15

1,79

Rand›man %

61,50 ± 1,76a

50,71 ± 2,72b

50,71 ± 2,72b

42,92 ± 2,86b

49,49 ± 1,72b

9,71**

a,b...: Ayn› sat›rda farkl› harfi tafl›yan de¤erler birbirlerinden farkl› bulunmufltur *(p<0,05), **(p<0,01).
1. Hauter: Liflerin hacmine ve say›s›na göre ortalama uzunluklar›n hesap edilmesi
2. CV2: Varyasyon kat say›lar›
3. Barbe: liflerin a¤›rl›k oranlar›na göre ortalama uzunluklar›n hesap edilmesi.

Tart›flma
Bu araflt›rma, izonitrojenik ve izokalorik esasa göre
haz›rlanan rasyonlarda arpan›n azalt›lan miktarlar› yerine
% 0, % 8, % 16, % 23 ve % 32 oranlar›nda sorgum
kullan›lmas›n›n Akkaraman kuzularda canl› a¤›rl›k art›fl›,
yem tüketimi, yemden yararlanma, kuru maddenin
sindirilme derecesi ve yapa¤› kalitesi üzerine etkilerini
belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r.
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Bu çal›flmada konsantre yeme kat›lan sorguma ait ham
besin maddeleri miktar› ayn› bölgeden sa¤lanan
sorgumun ham besin maddeleri verilerine (1) benzerlik
göstermifltir (Tablo 2). Buna karfl›l›k bu çal›flman›n ham
selüloz, ham kül ve ham ya¤ bulgular›, Pond ve ark.’n›n
(2) belirttikleri de¤erlerden yüksek, ham protein miktar›
ise düflük bulunmufltur. Her iki çal›flmada bildirilen ham
besin maddeleri miktarlar› aras›ndaki farkl›l›klar
çal›flmalara konu olan sorgumun de¤iflik ülkelerde
yetifltirilmesine ve farkl› hibritler olmas›na ba¤lanabilir.

H. ‹M‹K, fi. D. TUNCER, M. AYTAÇ, A. AYLANÇ

Lizardo ve ark. (12) sorgumun tanen miktar›n› 1,640,1 g/kg aras›nda, ‹mik ve fieker (1) ise kavuzlu
sorgumdaki tanen düzeyini % 2,72 olarak
belirlemifllerdir. Tanenler genellikle sorgumun kavuz
k›sm›nda yer almaktad›r (2). Bu çal›flmada kullan›lan
sorgumun tanen içeri¤inin düflük (% 0,7) bulunmas›
sorgumun kavuzsuz olmas› ile aç›klanabilir.
Ortalama canl› a¤›rl›k de¤erlerinin verildi¤i 3 nolu
tablo incelendi¤inde deneme sonunda en düflük canl›
a¤›rl›¤›n kontrol grubunda (arpa + % 0 sorgum) al›nd›¤›,
3. deneme grubunun ise (% 23 sorgum) en yüksek canl›
a¤›rl›¤a ulaflt›¤› gözlenmifltir. Araflt›rman›n 28. gününden
itibaren özellikle 2., 3. ve 4. deneme gruplar›na ait
(s›ras›yla % 16, 23 ve 32 sorgum) canl› a¤›rl›k de¤erleri
kontrol ve 1. deneme (% 8 sorgum) gruplar›ndan önemli
derecede yüksek bulunmufl (P<0,05), bu iki grup
aras›nda ise canl› a¤›rl›k bak›m›ndan önemli bir farkl›l›¤›n
olmad›¤› görülmüfltür (Tablo 3).
Araflt›rmada kontrol grubu ile 1., 2., 3. ve 4. deneme
gruplar›nda Günlük Ortalama Canl› A¤›rl›k Art›fllar›
(GOCAA) s›ras›yla 142, 199, 275, 273 ve 262 g olarak
belirlenmifltir. Rasyonlar›na % 16, % 23 ve % 32
oran›nda sorgum kat›lan gruplara ait GOCAA de¤erleri
kontrol ve 1. deneme (% 8 sorgum) gruplar›ndan daha
yüksek bulunmufltur (P<0,05) (Tablo 4).
Bu çal›flmada konsantre yemlerine s›rayla % 53, 48,3
ve 41 oranlar›nda arpa kat›lan deneme gruplar›, di¤er
gruplardan daha yüksek besi sonu canl› a¤›rl›¤› ile daha
yüksek günlük canl› a¤›rl›k art›fl› göstermifl ve bu gruplar
arpan›n azalt›lan miktar› yerine daha fazla sorgum
tüketmifllerdir. Sorgum düzeyi % 16, 23 ve 32 olan
konsantre yemlerle beslenen gruplarda besi sonu canl›
a¤›rl›¤› ile günlük canl› a¤›rl›k art›fl›n›n daha yüksek olmas›
bu yem maddesinin düflük düzeyde tanen içeri¤ine (1214) ve söz konusu gruplar›n düflük düzeyde tanen içeren
sorgum ile daha fazla by pass protein (13,14) ile
tüketmelerine ba¤lanabilir. Ayr›ca sorgumun arpaya göre
daha fazla canl› a¤›rl›k sa¤lad›¤› bildirilmektedir (15).
Sorgumun de¤iflik hayvan türlerinde canl› a¤›rl›k art›fl›
üzerine etkisini belirlemek amac›yla yap›lan çal›flmalarda
ortaya ç›kan bulgular›n farkl›l›k göstermesi söz konusu
yem maddesinin tanen içeri¤ine (1,12) ve muamele
edilme yöntemine (13,16), sorgumun yetifltirildi¤i
bölgeye (1,2,12), denemede kullan›lan hayvan türlerinin
farkl›l›¤›na (3,4,5) ba¤lanmaktad›r.

Pasierbski ve ark. (17) arpa, m›s›r, kahverengi
(Arjantin) ve sar› (Amerikan) sorgumdan oluflan
rasyonlar› alan s›¤›rlarda GOCAA’n› s›ras›yla 1172, 1249,
1196 ve 1244 g olarak bulmufllar, bu de¤erlerin sorgum
türlerine ve kullan›lan yem materyaline ba¤l› olarak
de¤iflti¤ini gözlemifllerdir.
Günlük konsantre yem tüketimi kontrol grubu ile
deneme gruplar›nda s›ras›yla 873, 1184, 1484, 1293 ve
1276 g olarak bulunmufltur. Bu sonuçlara göre
rasyonlar›nda % 16, 23 ve 32 oranlar›nda sorgum
bulunan deneme gruplar›n›n kontrol ve 1. deneme
gruplar›na göre daha fazla konsantre yem tükettikleri,
buna karfl›l›k bu gruplarda kaba yem tüketiminin azald›¤›
görülmüfltür (Tablo 5). Rasyonda yüksek oranda bulunan
tanenlerin sindirim kanal› mukozas›n› büzüfltürücü etki
yapt›¤› ve bu bilefliklerin hidrolize ürünlerinin ise
hayvanlarda yem tüketimini olumsuz yönde etkiledi¤i
bildirilmifltir (13,18). Bu çal›flmada yem tüketiminin
rasyona giderek artan miktarlarda kat›lan sorgumdan
olumsuz yönde etkilenmemesi kullan›lan sorgumun tanen
içeri¤inin düflük olmas›na ba¤lanabilir.
Araflt›rmada kontrol ve deneme gruplar›nda bir kg
canl› a¤›rl›k art›fl› için tüketilen konsantre yem miktarlar›
s›ras›yla 6,148, 5,950, 5,396, 5,190 ve 5,496 kg; kaba
yem miktarlar› ise ayn› s›raya göre 1,127, 0,648, 0,396,
0,374 ve 0,473 kg olarak bulunmufltur. Buna göre
rasyonlar›nda % 23 oran›nda sorgum bulunan deneme
grubu yemi di¤er gruplardan daha iyi de¤erlendirmifltir
(Tablo 6).
Pasierbski ve ark. (17) arpa, m›s›r, kahverengi
(Arjantin) ve sar› (Amerikan) sorgum içeren rasyonlarla
beslenen s›¤›rlarda bir kg a¤›rl›k art›fl› için tüketilen yem
miktarlar›n› s›ras›yla 7,5, 6,6, 7,3 ve 7,1 kg olarak
bildirmifllerdir. Sorgum verilen gruplar›n arpa içeren
rasyonlarla beslenen gruplara göre yemden daha iyi
yararland›klar›na iliflkin bulgular (17) bu çal›flman›n
sonuçlar›n› destekler niteliktedir. Ayn› flekilde Economides
ve ark. (5) da arpa + sorgum kombinasyonu alan
gruplar›n arpa a¤›rl›kl› rasyonlarla beslenen gruplara göre
yemi daha iyi de¤erlendirdiklerini bildirmifllerdir.
Araflt›rmada kontrol grubuna ait toplam kuru
maddenin sindirilme derecesi farkl› oranlarda sorgum
verilen deneme gruplar›na ait de¤erlerden önemli
derecede düflük bulunmufltur (P<0,01). Rasyonlarda
yüksek oranda bulunan tanenlerin, özellikle yemde,
tükürükte, sindirim enzimlerinde, mukus salg›larda ve
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mikroorganizmalar›n yap›lar›nda bulunan proteinlerle
h›zl› bir flekilde kompleks yap› oluflturduklar› bunun
sonucu besin maddelerinin hayvanlar taraf›ndan yeteri
kadar de¤erlendirilemedi¤i bildirilmektedir (13). Ayr›ca
rasyonda düflük oranda bulunan kondanse tanenler besin
maddeleriyle özellikle de proteinler ile rumen ortam›nda
y›k›lmayan fakat ince ba¤›rsa¤›n asidik ortam›nda çözülen
bileflikler oluflturarak besin maddelerinin sindirimi üzerine
olumlu etki yapmaktad›r (14).
Araflt›rmada yapa¤› verimi ve kalitesi ile ilgili de¤erlere
genel olarak bak›ld›¤›nda, deneme bafl›nda kontrol ve
deneme gruplar›nda bu parametreler bak›m›ndan
herhangi bir fark görülmemifl, oysa deneme sonunda
al›nan numunelerde gruplara ait yapa¤› incelikleri
aras›ndaki farkl›l›klar istatistiksel aç›dan önemli
bulunmufltur (P<0,05). Deneme sonunda kontrol
grubuna ait örneklerde yapa¤› rand›manlar› sorgum
verilen deneme gruplar›ndan önemli derecede yüksek

bulunmufltur (P<0,05). Deneme gruplar›nda kontrol
grubuna göre daha fazla yem ve buna ba¤l› olarak su
tüketilmifl sonuçta bu gruplarda idrar at›l›m›
fazlalaflm›flt›r. Bu durum ise altl›klar›n daha da
›slanmas›na ve yapa¤›n›n afl›r› kirlenmesine yol açm›flt›r.
Sonuç olarak, kavuzu ayr›lm›fl sorgumun kapsad›¤›
besin maddeleri içeri¤i nedeniyle iyi bir yem özelli¤i
tafl›d›¤› kabul edilebilir. Bu çal›flmada sorgumun kuzularda
besi sonu a¤›rl›¤›, günlük canl› a¤›rl›k art›fl›, yem tüketimi,
yemden yararlanma oran› ve toplam kuru maddenin
sindirilme derecesini olumlu yönde etkiledi¤i, buna
karfl›l›k yapa¤› kalitesi üzerine önemli etkide bulunmad›¤›
ortaya konulmufltur. Antinutrisyonel madde olarak
nitelenen tanenin büyük ölçüde yo¤unlaflt›¤› kavuzun
ayr›lmas› halinde sorgumun kuzu karma yemlerinde
arpan›n yerine % 32’ye kadar kullan›labilece¤i, baflka bir
ifade ile arpaya alternatif olabilece¤i kan›s›na var›lm›flt›r.
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